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media. Práce analyzuje souasný stav firmy a jeho problémy. Obsahuje návrh 
podnikatelského zámru spolenosti, jehož realizací budou zlepšeny ekonomické 





This bachelor thesis is concerned with a business plan of changing the heating 
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 Pro svoji bakaláskou práci jsem si zvolila téma podnikatelský zámr.  
Podnikatelský zámr je  dležitý pro zajištní ádného rozvoje podniku. Jsou v nm 
definovány cíle podniku pro oblasti jako je vývoj, výroba, odbyt a financování. 
V podnikatelském plánu je také nutné stanovit strategii, která povede k dosažení tchto 
cíl. 
 
 Podnikatelský zámr musí pedevším obsahovat údaje o vlastnících kapitálu, o 
vzdlání a zkušenostech vedoucích pracovník, tržní odhady, informace o dosavadním 
rozvoji podniku a o finanním plánování. Rozsah podnikatelského zámru závisí na 
výši potebného kapitálu, na cílech jeho autora a na požadavcích toho, pro koho je tento 
plán uren (investoi, zákazníci,poradci,…). 5 
 
 Obsahem mé práce bude vypracovat podnikatelský zámr na zmnu topného 
media. Jejím cílem bude zavedení nového topného media (devní štpky) ve stedisku 
firmy na Slovensku, které slouží pro vytápní domácností. Od toho se odvíjejí i další 
cíle, kterými jsou: snížení náklad na výtápní domácností, zvýšení zisku spolenosti a 
menší zásah do ekologie. 
 
 Práce je rozdlena na dv základní ásti – teoretickou a praktickou. V teoretické 
ásti se zabývám pedevším tím jak by ml podnikatelský zámr vypadat, co by ml 
obsahovat, pro koho je uren a na co by jsme si pi jeho sestavování mli dávat pozor. 
Pi zpracování této ásti jsem vycházela pedevším z odborné literatury. Druhá 
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1 Teoretická východiska práce 
 V této kapitole se budu teoreticky vnovat podnikatelskému zámru a vysvtlím 
zde základní pojmy z této oblasti. Kapitola je rozdlena do tí základních ástí: 
 
 požadavky na podnikatelský zámr 
 nápl podnikatelského zámru  
 selhávání podnikatelského zámru 
 
 
1.1 Požadavky na podnikatelský zámr 
 Podnikatelský zámr spolenost potebuje, vždy když má potebu získat finanní 
zdroje. Pi tom je jedno jestli tyto zdroje chce získat z banky, od njakého jiného 
penžního ústavu nebo od nkoho, kdo poskytuje akciový kapitál. 
 
 Pro banku nebo pro jiného investora je náš podnikatelský zámr pouze jedním z 
mnoha. Proto musíme získat jeho souhlas a udržet si jeho zájem o náš podnikatelský 






 doložený ísly 
  
Srozumitelnost 
 Ten kdo bude náš podnikatelský zámr íst má na práci ješt mnoho dalších vcí 
a proto náš zámr bude podvdom posuzovat podle toho jakým zpsobem se 
vyjadujeme. Proto by jsme se ve svém podnikatelském zámru mli vyjadovat 
jednoduše, nemli by jsme se snažit vyjádit píliš myšlenek v jedné vt. Dále by jsme 
mli nechat každou vtu logicky nechat vyplynout z vty pedešlé, být opatrní pi 
používání pídavných jmen a tam, kde je to vhodné, by jsme mli seadit informace do 
tabulky. 
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Strunost 
 Jestliže se potenciální investor bude pi tení našeho podnikatelského zámru 
nudit, pak máme jen velmi malou pravdpodobnost, že ho pijme tak jak by jsme si 
páli. Proto by jsme se mli snažit o co nejvtší zestrunní svého plánu a nechat v nm 
jen ty nejpodstatnjší informace, které by se ml náš tená dozvdt. 
 
Loginost 
 Pokud naše nápady a skutenosti budou následovat za sebou v logické 
návaznosti, pak budou urit snadnji pochopitelné a budou mít vtší úinek. Také by 




 V žádném pípad by jsme v podnikatelském zámru nemli uvádt žádné 
nepravdivé informace a snažit se tím o zveliení dležitosti našeho projektu. 
 
ísla 
 Investor, který bude náš zámr íst a hodnotit, myslí v íselných pojmech. 
Jestliže tedy naše slova nebudou doložena co nejpesnjšími ísly, pak se mže stát, že 
na nj náš podnikatelský zámr vbec nezapsobí. Proto by jsme mli íselné údaje 
uvádt všude tam, kde je to možné. 1 
 
 
1.2 Nápl podnikatelského zámru 
 Základními informaními vstupy pro zpracování podnikatelského zámru firmy 
jsou výsledky technicko-ekonomických studií projekt, investiní program firmy a její 
finanní plán. Jestliže má být podnikatelský zámr kvalitn zpracován,  pak by ml 
obsahovat následující základní ásti: 
 
 realizaní resumé 
 charakteristiku firmy a jejích cíl 
 znalost zákazníka 
 organizaci ízení a manažerský tým 
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 pehled základních výsledk a závr technicko-ekonomické studie 




 Realizaní resumé je sice první ástí podnikatelského zámru, ale k jeho 
zpracování by jsme mli pistoupit až v samém závru. Tento souhrn by ml popsat 
základní charakteristiky firmy i projektu ve struné a pesvdivé form a jeho 
maximální délka by nemla pesáhnout dv až ti strojové stránky. 
 
 Realizaní resumé by mlo obsahovat název a adresu firmy, íslo telefonu (faxu) 
a kontaktní osoby.  Dále by jsme v nm mli charakterizovat produkt, resp. služby, 
které jsou náplní našeho projektu a jejich pednosti a specifické vlastnosti, které má 
vzhledem ke konkurenci. Dležitý je samozejm i popis trh na kterých se spolenost 
chce uplatnit a distribuních cest, kterých chce pi dobývání tchto trh využít. 
 
 Také by jsme v realizaním resumé mli zhodnotit manažerské zkušenosti a 
kvalitu klíových pracovník firmy ve vztahu k danému projektu. Poslední, ale nemén 
dležitou, souástí realizaního resumé jsou finanní aspekty zahrnující odhady zisku v 
následujících pti letech, velikost potebného kapitálu, úel jeho použití a oekávaný 
roní výnos pro investora projektu. 
 
Charakteristiky firmy a jejích cíl 
 V této ásti podnikatelského zámru musíme popsat jak minulost firmy, tak i její 
souasný stav a budoucnost a to z hlediska základních podnikatelských cíl a strategií 
použitých k jejich dosažení.  
 
Souástí charakteristik firmy a jejích cíl by  mla být historie firmy, která 
zachycuje její innost již od jejího založení, výsledky podnikatelské innosti a její 
úspchy a vývoj finanní situace firmy v minulosti a zpsob jakým byla financována. 
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 Dalším, co by v této ásti podnikatelského zámru nemlo chybt, jsou 
charakteristiky produkt a služeb, které jsou náplní daného projektu. Je teba piblížit 
jejich souasnou fázi a dobu životnosti, kdo bude jejich uživatelem a také jaké výhody 
budou pi uplatnní tchto produkt (služeb) vznikat, co rozhoduje o jejich úspchu, 
jaké mají tyto produkty specifické rysy, které by nám poskytli uritou konkurenní 
výhodu, jaký zpsob ochrany budeme pro tyto produkty i služby mít, jaké nové 
produkty pipravuje konkurence a jedinené rysy strategie výroby, distribuce a 
marketingu. 
 
 V závru této ásti podnikatelského zámru by jsme mli piblížit naše 
sledované cíle, zahrnující nejen cíle strategické, kterých se firma snaží realizací daného 
projektu dosáhnout, ale také cíle specifické, ke kterým patí uspokojení poptávky a 
postavení firmy na trhu, inovace výrobního procesu a technologie, kvalita produkce, 
efektivnost a finanní stabilita spolenosti, sociální oblast, rozvoj organizace a její 
ízení, ochrana životního prostedí, prestiž a spoleenské postavení firmy.  
 
 Cíle které si firma stanoví by mly být reálné a souasn motivující a vyjádené 
v konkrétní form. Pokud je to možné, pak by se mla provést kvantifikace tchto cíl 




ujícím podnikatelský úspch, je znalost 
zákazníka. Podnikatel by si ml vhodnou segmentací trhu potencionálních zákazník 
urit cílového zákazníka svých produkt a  služeb a jemu podídit veškeré procesy 
spojené s výrobkem,  jeho vlastnostmi, doprovodnými službami, propagací, atd. 
Dležité je také dobe odhadnout velikost trhu, na kterém se budou výrobky i služby 
pohybovat. Z tohoto odhadu mže podnikatel pibližn odvodit množství produkce, 
které lze na daném trhu uplatnit, s tím souvisí i volba vhodných technologických 
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Organizace ízení a manažerský tým 
 V této ásti by jsme mli popsat organizaní schéma spolenosti s jasným 
vymezením pravomoci a odpovdnosti jednotlivých manažer, jejich charakteristiku 
z hlediska jejich rolí, vku, zkušeností, dosažených výsledk, souasných i budoucích 
pínos pro firmu, politiku odmování tchto pracovník vetn uvedení platové 
úrovn. Dalším na co by jsme nemli zapomenout je vymezení dlouhodobých zámr a 
cíl klíových manažer vetn jejich vztahu k vlastnictví spolenosti, stanovení 
klíových ídících pozic, které musí být obsazeny v následujících dvou až tech letech 
se specifikací požadovaných dovedností a zkušeností a základní pístup k ízení firmy. 
 
 Jedním z prvních nejdležitjších faktor, které poskytovatelé kapitálu zvažují je 
práv kvalita ízení. Proto je velmi dležité u manažerského týmu demonstrovat jeho 
kvalitu, profesionální dovednosti, kompetenci a angažovanost k danému projektu, které 
jsou základním pedpokladem jeho úspšné realizace. 
 
Pehled základních výsledk a závr technicko-ekonomické studie 
 Výsledky  a závry technicko-ekonomické studie, které uvedené v této ásti 
podnikatelského zámru by se mli týkat: 
 
 výrobního programu 
 analýzy trhu a tržní konkurence 
 marketingové strategie 
 velikosti výrobní jednotky, technologie, výrobního zaízení a základních 
materiál 
 umístní výrobní jednotky 
 pracovních sil 
 finann-ekonomických analýz a finanních zámr 
 analýzy rizika projektu 
 
 Jestliže projekt realizuje již existující firma, je teba ho integrovat s ostatními 
aktivitami firmy. Potom bude krom výše uvedených aspekt, týkajících se pouze 
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daného projektu, souástí podnikatelského plánu i prezentace výsledk celkového 
hospodaení firmy. Pjde zde o pehled informací, které se budou týkat: 
 
 výkonnosti spolenosti v minulosti i souasnosti pomocí soustavy základních 
pomrových ukazatel vetn jejich srovnání s konkurencí a prmry odvtví, 
do kterého firma patí 
 základních závr z výkazu zisk a ztrát, rozvahy a penžních tok firmy ( je 
zde dležité specifikovat pedpoklady,ze kterých údaje tchto  výkaz vycházejí 
– nap. vývoj inflace, devizových kurz, výše prodejních cen, apod.) 
 specifikace potebných finanních prostedk, zpsob jejich využití a zpsob 
splácení úvr 
 zadlužení firmy v rozdlení na krátkodobé a dlouhodobé závazky 
 specifikace pohledávek s uvedením podílu pohledávek, které nelze inkasovat  
 zpsob sledování a kontroly finanních prostedk 
 
 Tyto informace pedstavují základní údaje pro hodnocení investiní píležitosti 
ze strany potencionálního investora. S finann-ekonomickou stránkou projektu úzce 
souvisí i otázka vlastnictví. Proto je poteba charakterizovat zvolenou právní formu 
podnikání a uvést objem a formu kapitálu, který se do firmy vnáší. V pípad, že jde o 
akciovou spolenost, tak je také vhodné uvést seznam akcioná a jejich podíly na 
celkovém objemu akcií. Pi emisi akcií je teba uvést jejich cenu, poet a oekávanou 
dividendu. 
 
 Závr této ásti podnikatelského zámru by ml charakterizovat základní 
výsledky analýzy rizika tohoto projektu. Pedevším by mly být uvedeny klíové 
faktory rizika, jejich potencionální dopady na firmu, pijatá opatení na snížení 
podnikatelského rizika vetn korekních opatení, umožujících pružnou a nákladov 
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Shrnutí a závry 
 V závrené ásti podnikatelského zámru by jsme mli uvést jednak shrnutí 
základních aspekt, rozvedených v jednotlivých oddílech tohoto zámru a jednak 
asový plán realizace projektu. Shrnutí by mlo vnovat pozornost pedevším: 
 
 celkovému strategickému zamení projektu s uvedením koordinace všech jeho 
aspekt, tak aby byly splnny dlouhodobé cíle firmy 
 zdvodnní oekávaného úspchu projektu se zvláštní pozorností na pínos 
manažerského týmu k tomuto úspchu 
 uvedení jedinených rys firmy 
 stanovení požadavk na kapitálové zajištní projektu 
 procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejich zakladatel 
 
 V asovém plánu realizace projektu by jsme mli uvést zejména informace o 
dob výstavby, dob zahájení podnikatelské innosti a termíny, kdy bude teba 
vynaložit finanní prostedky. 
 
Pílohy 
 V pílohách podnikatelského zámru mžeme uvést napíklad výpisy 
z obchodních rejstík, životopisy klíových osobností spolenosti, výkresy výrobk, 
výsledky przkum trhu, výsledky propaganích akcí, výkazy zisk a ztrát, rozvahu, 
cash flow, propoty kritických bod, reference významných osobností, atd. 2 
 
 
1.3 Selhání podnikatelského zámru 
 Obecn platí, že nedostatek informací vede k nezdaru. To platí i pi sestavování 
podnikatelského zámru. Jestliže podnikatel nezíská potebné znalosti nebo se nespojí 
s nkým, kdo tyto znalosti již má, pak je velmi pravdpodobné, že v dané sfée 
neuspje.  
 
 Ješt ped tím než zaneme podnikatelský zámr sestavovat, tak by jsme si mli 
zjistit a zdokumentovat poteby zákazník. Tyto poteby musí být zjiš
ovány na základ 
pímého kontaktu, dopis od zákazník nebo na základ marketingového przkumu. 
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Jestliže máme informace o tchto potebách  a víme jakým zpsobem je bude náš 
podnik uspokojovat, pak jsme splnily základní pedpoklad k zachování životaschopnosti 
našeho podniku. 
 
 Nejastjšími dvody, které vedou ke zpracování špatného podnikatelského 
zámru, jsou vtšinou tyto skutenosti: 
 
 podnikatel si vytyil nesprávné cíle 
 vytyené cíle nejsou mitelné 
 podnikatel se nerozhodl, zda se pln vnuje podnikání nebo rodin 
 podnikatel nemá zkušenosti v oblasti plánovaného podnikání 
 podnikatel nemá smysl pro potenciální ohrožení nebo slabé stránky svého 
podniku 
 nebyl zjiš
ován zájem zákazník o nabízený výrobek i službu 
 
 Pro stanovení správných cíl je teba, abychom byli dobe informováni o druhu 
podniku a o konkurenním prostedí. Naše cíle musí být konkrétní a ne pouze mlhavé a 
nemitelné. Jako cíl by jsme si mli napíklad vytyit dosažení uritého tržního podílu, 
prodej uritého potu výrobk nebo výši píjm, protože tyto cíle jsou mitelné a dají 
se dobe sledovat v ase. 3 
 
1.4 Shrnutí 
 V této kapitole jsem se zabývala podnikatelským zámrem, tím jak by ml 
vypadat, co by ml obsahovat a jak by ml být sestavován. S podnikatelským plánem se 
mohou seznámit zamstnanci, investoi, dodavatelé, zákazníci i poradci spolenosti. 
Jeho rozsah závisí na velikosti a specifikaci daného odvtví. 
  
 Ped tím, než zaneme se samotným sestavováním podnikatelského zámru 
musíme shromáždit informace o trhu, výrobních operacích a odhadovaných nákladech. 
Tyto informace pak vyhodnotíme z hlediska našich cíl a zámr , které jsou pro nás i 
následnou kontrolou podnikatelského zámru. 
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 Podnikatelský zámr je základem pro založení nového podniku nebo pro 
realizaci nového projektu. Pi zpracování podnikatelského zámru musíme výsledky 
mnohahodinové pípravy shrnout do komplexního, písemného a správn 
strukturovaného dokumentu, který nám poslouží jako nástroj k získání potebného 
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2 Analýza souasného stavu 
V této kapitole jsem analyzovala jednotlivé innosti (technické, ekonomické, 
personální, poskytování služeb) spolenosti a zjiš
ovala jaké má spolenost v provádní 
jednotlivých inností nedostatky. 
 
2.1 Základní údaje o spolenosti 
 
Obchodní firma:   TENERGO Brno, a.s. 
Sídlo podniku:   Kenová 65, 602 00 Brno, eská republika 
Právní forma:    akciová spolenost 
Statutární orgán:   pedstavenstvo 
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2.2 Historie a popis spolenosti 
 
 Spolenost TENERGO Brno, a.s. byla založena v roce 2000 a zabývá se 
pevážn provozováním tepeln-energetických systém na Slovensku. TENERGO 
Brno, a. s. je dceinou spoleností firem TEDOM, s.r.o. a EKOL, spol. s  r.o. Základním 
strategickým cílem spolenosti byla aplikace projektového financování v oblasti 
komunální energetiky. Tento cíl zstává prioritním i nadále. 
 
 Spolenost se postupn zaala rozvíjet i v dalších oblastech podnikání tak, aby 
se podnikatelsky stabilizovala a dosahovala dlouhodob co nejlepších ekonomických 
výsledk. Snažila se o dosažení technických standard ve svých projektech a také o 
získání dalšího tepelného hospodáství. 
 
 Jednu z nejvtších akcí realizovala spolenost v roce 2004 na východním 
Slovensku a to v oblasti komunální energetiky, kdy do stavu kompletní kolaudace 
zrealizovala dílo, které se sestává z více jak 9 km teplovodního systému a více než 160 
domovních pedávacích stanic. Mimo to byly realizovány i rozsáhlé stavební a 
montážní práce. Tento projekt byl navíc ocenn  i státními institucemi v soutži o  
„Projekt energetiky“, kde získal 3.místo. 
 
 V roce 2004 došlo také k dležitému rozšíení tepeln-energetického portfolia 
firmy na slovenském trhu. K tomuto rozšíení došlo pedevším díky tomu, že spolenost 
vyhrála výbrové ízení a získala tak formou odkupu do svého vlastnictví tepelné 
hospodáství na jihovýchodním Slovensku v Želiezovcích.  
 
 V roce  2005 spolenost výrazn rozvinula své aktivity v oblasti poskytování 
komplexních energetických služeb jak v eské tak i Slovenské republice. Tyto aktivity 
spoívali nejen v dlouhodobém provozování tepelných hospodáství, ale i v innosti 
inženýrsko dodavatelské, kdy firma uplatovala zejména zkušenosti a praxi vlastních 
pracovník v této oblasti podnikání.  
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 V roce 2005 i v prbhu roku 2006 spolenost modernizovala své tepeln-
energetické systémy a to pedevším uplatováním alternativních paliv. Dsledkem 
modernizace je zlepšení ochrany životního prostedí pi používání tchto alternativních 
paliv. 
 
 Další investiní aktivity spolenosti jsou smovány zejména ke zvyšování 
celkové úinnosti výroby tepla, nap. instalací moderních kotl, které zajiš
ují celkovou 



















2002 2003 2004 2005 rok
Vývoj tržeb spolenosti 
Vývoj tržeb spolenosti 
 
 





 - 23 - 
 
2.3 Analýza služeb 
 Jak již bylo eeno spolenost TENERGO Brno, a.s. byla založena za úelem 
provozování tepelných hospodáství a pro innost komplexních dodávek zejména 
v oblasti komunální energetiky a TZB a v pípad poteby také  pro stavební ásti 
dodávek. Což v podstat znamená, že provádí komplexní servis v této oblasti, tj. 
technicko ekonomické vyhodnocení, všechny stupn technické dokumentace, dodávky a 
montáže v plném rozsahu vetn nadstandardních garancí a další služby jako napíklad 
financování. 
 
 V rámci holdingu TEDOM-EKOL provozují pes 20 tepelných hospodáství 
v eské republice a na Slovensku.  V rámci holdingu také vyrábjí tepelné zdroje na 
spalování biomasy a pro stední adu kogeneraních jednotek vyrábjí vlastní plynové 
motory. V roce 2007 by mla zaít sériová výroba autobus s plynovými motory pro 
MHD v nov postaveném závod v Tebíi. 
 
Projektová dokumentace 
 Spolenost TENERGO Brno, a.s. zamuje svoji projekní innost zejména na 
oblasti komunální energetika – tepelná hospodáství, obchodní domy, školy, nemocnice, 
administrativní centra, strojírenské podniky, hutní provozy a další. Nabízí a realizuje 
projekty pedevším v oblasti energetiky a stavebnictví: 
 
 topení, voda, plyn, zdravotechnika 
 kogenerace (= sdružená výroba elektrické energie a tepla), trigenerace (= sdružená 
výroba tepla, elektrické energie a chladu) 
 klimatizaní a chladící zaízení, vtrací zaízení 
 mení a regulace 
 slaboproud, silnoproud 
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Inženýrská innost 
 V rámci inženýrský inností spolenost zajiš
uje komplexní inženýring, který se 
zamuje zejména na tyto základní innosti: 
 
 získávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudaních rozhodnutí 
 ešení kolaudaních závad a nedodlk 
 dodržování technických parametr požadovaných projekty 
 úplný autorský dozor stavby 
 zabezpeení komplexního proškolení obsluhy a následné kontroly 
 zajištní ádného pevzetí díla  
 
Komplexní dodávky stavebních ástí 
 Jedná se o komplexní dodávky stavebních ástí jako jsou napíklad rodinné 
domy, plovárny, aquaparky, sportovní haly, obchodní domy a nákupní centra, hotely a 
rekreaní komplexy, nemocnice, ústavy a sociální zaízení, malé a stední provozovny, 
prmyslové podniky, istírny odpadních vod, apod. Tyto dodávky zahrnují: 
 
 pípravné práce, tj. geologický przkum, mení radonové zátže, geodetické práce, 
protihlukové studie, svtlo-technické studie, dopravní studie, vytyení sítí,… 
 zemní práce a terénní úpravy ped zahájením stavby 
 kompletní dodávka inženýrských sítí 
 komplexní dodávky staveb obanské vybavenosti,  výrobních a provozních objekt, 
ocelových a betonových konstrukcí 
 komunikace, sadové a terénní úpravy 
 
Dodávky TZB  a technologií staveb 
 venkovní a vnitní rozvody vody, splašková a deš
ová kanalizace, TUV, požární 
vody, technologické vody, úpravny vody, úpravny odpadních vod, kondenzátní 
potrubí,odluovae tuku  a ropných látek , … 
 venkovní a vnitní plynovody, regulaní stanice plynu 
 rozvody tepla a chladu, páry, prmyslové rozvody médií 
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 energocentra budov  – technologie vytápní ( klasické kotle, kondenzaní kotle, 
domovní a bytové pedávací stanice, kogeneraní a trigeneraní technologie, tepelná 
erpadla, tmavé a svtlé záie, absorpce, hlubokoteplotní absorpce, šroubové 
kompresory a turbokompresory na výrobu chladu, chladící vže, olejová 
hospodáství, technologie kotelen) 
 vzduchotechnika – vzduchotechnické jednotky, rozvody vzduchu, rekuperace, 
požární vzduchotechnika - odvody koue a dýmu, 
 silnoproudé a slaboproudé rozvody,hromosvody, MaR, strukturované rozvody, EPS, 
EZS, vnjší oznamovací rozvody. 












Obrázek 3: Kogenerace 
 
Komplexní dodávky a innosti v oblasti energetiky 
 Tyto dodávky a innosti zahrnují pedevším koncepní rozhodování na základ 
technicko-ekonomické studie a analýzy v oblasti energetiky, dále kompletní 
projektovou dokumentaci a inženýrskou poradenskou innost. 
 
Realizace na klí 
V rámci realizace „na klí“ dodává spolenost svým zákazníkm tyto 
technologie: 
 teplovody, horkovody, parovody, plynovody  
 teplovodní, horkovodní a parní kotelny 
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 teplovzdušné jednotky, tepelné clony, tmavé a svtlé plynové záie , lokální zdroje 
tepla… 
 kogeneraní jednotky  22 – 5000 kW, technologie ORC kogeneraního cyklu 
 výmníkové stanice, domovní pedávací stanice, bytové stanice 
 kotle na biomasu , štpku, slámu, kotle na pevná paliva 
 komíny, spalinovody, tlumie hluku, kondenzátory 
 chladící technologie (absorpce, hlubokoteplotní absorpce, šroubové a pístové 
kompresory vetn využití odpadního tepla, akumulace chladu) 
 tepelná erpadla ( voda-vzduch, voda-voda) 
 mení a regulace, energetický dispeink, dálkový penos dat 
 vyvedení elektrického  výkonu ( trafostanice, rozváde, kabelové trasy) 
 vyvedení tepelného výkonu (potrubní trasy, výmníky, zásobníky) 
 komplexní dokladová dokumentace – revize, atesty, 72 hodinový zkušební komplex, 
zaškolení  
 záruní a pozáruní servis na celou dodávku 
 
Provozování tepelných a energetických provoz 
 Provozování tepelných a energetických provoz firma realizuje v podstat temi 
zpsoby. Prvním možností je odkup provozu a jeho provozování s dlouhodobou garancí 
ceny výstupních médií. Druhým zpsobem je dlouhodobý pronájem provozu 
s podmínkou investice a opt garantovanou cenou výstupních medií. A poslední 
možností je vstup do spoleného podniku a spolené provozování za pesn 
stanovených podmínek. 
 
Ostatní služby zákazníkm 
 Mezi další služby, které spolenost poskytuje svým zákazníkm patí zpracování 
technicko-ekonomické studie, pomoc pí zajiš
ování financování (bankovní úvr, 
dodavatelský úvr, leasing, kombinované financování,…), dále je to individuální pomoc 
zákazníkovi pi vyizování žádostí o dotace ( eurofondy, PHARE, …) a individuální 
sjednávání platebních podmínek. 
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Nedostatky v oblasti poskytování služeb 
Hlavním nedostatkem v této oblasti je špatná palivová základna v tepeln-
hospodáském stedisku na Slovensku. Používání této palivové základny vede 
k vysokým cenám tepla ze zdroje, vysokým emisím CO2 a  je i málo úinné. 
 
2.4 Analýza technické funkce 
V této kapitole jsem se zabývala tím jak spolenost technicky vybavena. Je zde 
analyzován informaní systém, webové stránky a organizaní struktura spolenosti. 
V závru kapitoly jsou uvedeny nedostatky firmy v této oblasti. 
 
1) Informaní systém spolenosti 
 
 Ve firm TENERGO Brno, a.s. je pes sto PC pracoviš
 na softwarové bázi 
MICROSOFT WINDOWS SERWER 2003. Veškerý hardware je na platform INTEL 
PENTIUM 4. V souasné dob je vtšina stžejních pracoviš
 (60%) vybavena LCD 
displeji 17-19“.  
 
 Veškeré informaní  toky a ízení innosti firmy, jako je napíklad ízení firmy, 
ekonomická fakturace, objednávky, archív, ízení zakázek, výroba, expedice, toky 
materiál, ízení sklad, ISO, výrobní dokumentace, konstrukce, projekce, hodnocení 
subdodavatel apod., jsou od roku 2003 provádny prostednictvím PDM systému 
DIMENZE++  TVP2000 od spolenosti CENTIS. Tento systém byl bhem provozu 
modifikován a pizpsoben potebám firmy podle pipomínek jednotlivých úsek a 
managementu firmy. 
 
 Pro konstrukní innost se ve spolenosti používá 2D SW  ME od firmy 
COCREATE a dále AUTOCAD D. Pro 3D projekci se používá programové vybavení 
SOLID WORKS. 
 
 Celková úrove informaních tok a používaných informaních technologií  je 
velmi vysoká. Aby byla udržena vysoká užitná hodnota a funknost celého 
informaního systému dbá firma na prbžné provování znalostí jednotlivých 
pracovník v oblasti informaních technologií, zejména však prací v DIMENZI ++. 
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2) Internetové stránky 
 Webové stránky pro každou firmu pedstavují jak velkou píležitost, tak 
souasn i problém. Tímto problémem je zejména ešení tchto stránek, tedy jaký by 
mly mít vzhled a strukturu aby oslovily zákazníka a souasn aby co nejvhodnji 
prezentovaly podnik. Sí
 je pomrn snadný a levný podprný nástroj snižující vstupy 
podnik na trh na minimum. Internetové stránky spolenosti informují uživatele nejen o 




























3) Analýza organizace firmy 
 Spolenost TENERGO Brno, a. s. je kapitálovou spoleností, ve které jsou akcie 
v držení tchto akcioná: 
 
Ekol, spol. s r. o., Brno – 50% : firma se zamuje zejména na oblast dodávek parních a 
spalovacích turbín, ale i dodávek technologických celk, jako jsou elektrárny, teplárny a 
ostatní zaízení pro výrobu el. energie, tepla a kombinovaných provedení jako 
kogeneraci nebo trigeneraci. 
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TEDOM  s. r. o,. Tebí – 50% : hlavním cílem TEDOMu, s. r. o. je hledat a realizovat 
takové projekty, které povedou k úspoe energetických palivových zdroj, ehož 











Obrázek 5: Podíl akcioná na spolenosti 
 
 
 Spolenost má základní kapitál 10 000 000 K, který je rozložen na 1000 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podob s jmenovitou hodnotou 10 000 K. Akcie 
na jméno jsou pevoditelné pouze se souhlasem pedstavenstva a s výhradou 
pedkupního práva akcioná. 
 
Za spolenost jedná a podepisuje se každý len pedstavenstva samostatn. 
Podepisování za spolenost probíhá tak, že podepisující len pedstavenstva pipojí ke 
svému jménu obchodní jméno spolenosti a svj podpis. 
 
Dozorí rada  
pedseda:  Ing. Josef Jeleek, generální editel holdingu TEDOM, s. r. o. 
lenové:  Doc. Ing. Stanislav Veselý, CSc., generální manažer EKOL, spol. s r. o. a 
Ing. Gustav Poslušný, finanní editel EKOL spol. s r. o. 
 
Pedstavenstvo  
pedseda:  Ing. Petr Horák 
lenové:  Ing. Ivo Poukar, Ing. Miroslav Sláma 
pedstavenstvo je statutárním orgánem TENERGO Brno a. s 






























Obrázek 6: Organizaní struktura spolenosti 
 
 
Generální editel –  odpovídá za chod spolenosti a její ekonomicko výsledky. Stará se 
o dobré postavení a image spolenosti na trhu. Generální editel jedná pedevším 
s nejdležitjšími dodavateli a odbrateli firmy, dále se státními úady, primátory  a 
starosty mst. Za vše zodpovídá akcionám spolenosti a pedstavenstvu firmy. 
 
Technický editel  –  má na starosti technické záležitosti, jako napíklad investice, 
základní ešení prvotních problém v provozech v R a SR.  Je zodpovdný za 
investice, externí zakázky a za kalkulovaný zisk. Technický editel také vede evidenci 
náklad a píjm, eší vícepráce x ménpráce apod., pipravuje podklady pro 
generálního editele a komunikuje s objednateli zakázek a se subdodavateli. 
editel TH 
-Div. Nová Ves- 
 
Generální editel asistentka 
(úetní) 
Ekonomický úsek 
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Manažei externích zakázek – získávají a realizují externí zakázky a podílí se na 
realizaci vlastních investic ve firm. Manažei externích zakázek odpovídají za vasné 
provedení prací, za pípravu smluv a objednávek se subdodavateli a za správné 
provedení prací podle projektové dokumentace. Dále projednávají stavební povolení, 
pipravují dokumentaci pro vydání kolaudaních povolení, evidují doklady potebné 
k realizaci zakázek, schvalují zmny na stavbách, kontrolují stavební deníky a ídí 
kontrolní dny. Za svou práci odpovídají technickému editeli. 
 
Ekonomický úsek – vystavuje, pijímá a eviduje faktury a další úetní doklady v souladu 
s legislativou. Dále ekonomický úsek eviduje náklady a píjmy podle jednotlivých 
hospodáských úsek a jednotek 
 
editel TH – je odpovdný za provoz tepelného hospodáství, za ekonomiku provozu, 
za jeho hospodáský výsledek, dále za kalkulace cen tepla, za komunikace s odbrateli 
tepla, za technický stav  „svého“ provozu a za nízkou úrove neplati. editel 
tepelného hospodáství také navrhuje investice, a odpovídá za pracovníky, která má pod 
sebou ( technik, ekonom, pracovník pro styk s lidmi, údržba, obsluha kotelen, …) 
 
Provozní úsek –  na každém tepelném hospodáství je technik, kterému podlého skupina 
údržby. Tato skupina eší vlastní údržbu tepelného hospodáství a vedle toho také 
realizuje drobnjší externí zakázky ( vylepšují si tím ekonomický výsledek a také tyto 
drobnjší zakázky slouží pro efektivnjší využití pracovní doby). Mimo toho ješt 
provádjí pravidelné revize, zkoušky a údržbu. 

Úsek  externích zakázek – tento úsek eší pedevším velké externí zakázky, jako je 
napíklad výstavba energetických komplex, výstavba prmyslových hal, i 
rekonstrukce objekt z komunální nebo soukromé sféry v R a SR.   
 
Asistentka (úetní) – vede ekonomickou agendu editelství v Brn, vystavuje a eviduje 
úetní doklady, které se týkají editelství a externích zakázek v R. Dále eviduje a 
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pipravuje smlouvy o dílo,  vyizuje administrativu, objednává školení a vyizuje 
jednání pro editele. 
 
Tepelná hospodáství (TH) – na každém TH je skupina, která má na starosti sledování 
provozu, tj. na každém TH je centrální dispeink, kde jsou shromaž	ovány všechna 
podstatná data, která technici sledují a nastavují podle nich parametry  výroby a 
dodávky tepla tak, aby odbratelé dostali takové teplo a vodu, které musí smluvn 
dostat. Dále nastavují parametry tak, aby výroba, distribuce  a pedávání tepla a TUV 
(teplá užitková voda) bylo co nejekonomitjší .  

4) Nedostatky v technické funkci spolenosti 
Hlavním nedostatkem v této oblasti jsou zejména internetové stránky. Webové 
stránky spolenosti jsou pomrn málo pehledné a obsahují jen ty nejzákladnjší 
informace.  
Dalším nedostatkem v technické oblasti, pedevším z pohledu zamstnanc, je 
to, že všechna pracovišt nejsou vybavena LCD monitory, ale používají monitory CRT, 
které jsou nejen zdraví škodlivé, ale mají i vtší spotebu energie a další nežádoucí 
vlastnosti. 
  
2.5 Personální innosti 
V analýze personálních inností se budu zabývat tím, jak firma plánuje, získává, 
a hodnotí své zamstnance. Dále v této kapitole bude uvedeno jakým zpsobem 
spolenost odmuje a vzdlává své pracovníky. 
 
Plánování pracovník 
Spolenost postupn rozšiuje své innosti v jednotlivých oborech i regionech 
svého psobení a podle toho postupn plánuje poteby pracovník pro píští období. 
Pracovníci jsou obvykle pijímáni na zkušební dobu a podle toho, jak se v této dob 
osvdí, je rozhodnuto o jejich dalším setrvání ve firm. Ve zkušební dob se klade 
draz na kompletní se seznámení s chodem firmy, pedevším pak na innosti a úkoly, 
které má pracovník v budoucnu plnit. 
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Rozmisování pracovník 
Pracovníci jsou vždy pijímáni na konkrétní pedem stanovenou innost 
s povinností absolvovat v rámci seznámení se s organizací práce a s novými 
technickými prostedky na jiných pracovištích v rámci  firmy a holdingu. Manažei dále 




Spolenost má tí složkový systém odmování pracovník. Každý zamstnanec 
má základní tarif, ke kterému jsou mu jeho pímým nadízeným navrhovány odmny. 
Tetí složku odmn udluje generální editel podle svého uvážení nebo na doporuení 
z jednotlivých stedisek jako cílené prémie za splnný strategický úkol nebo jako 
odmnu za mimoádný výkon (nap. osobní podíl na odstranní havárie, dlouhodobjší 
výpomoc na jiném pracovišti mimo základní region apod.). Pracovní innost 
jednotlivých pracovník je strun hodnocena v týdenních zprávách  vedoucích 
stedisek, jednou za msíc je pak toto hodnocení podrobnjší. 
  
Pi odmování zamstnanc je kladen draz na to jak jednotliví pracovníci 
dodržují cíle firmy. Pracovníkm je vysvtleno jakým zpsobem mže každý ovlivnit 
hospodáský výsledek – tj. draz na ekonomiku provozu, nakládání se surovinami a 
zdroji, vysvtlení základních princip mení a regulace s drazem na úsporu paliv,  
ovlivnní ztrát v energetických systémech, vasná identifikace závad a únik médií, 
draz na kvalitní servis a údržbu apod. 
 
Podnikové systémy vzdlávání 
 Jednotliví pracovníci firmy jsou trvale vzdláváni a to jak extern, tak zejména 
intern ( 2x ron školení za úasti vedení firmy, výmnné 14 denní stáže na jiných 
pracovištích za úelem seznámení se s napíklad s nov instalovanými energetickými 
zdroji, palivovými systémy atd.). K internímu vzdlávání jsou využívány zdroje nejen 
spolenosti TENERGO Brno, a.s., ale celého holdingu EKOL – TEDOM (nap. 
seznámení se s principy kogeneraní technologie, plynové a parní turbíny, spalování a 
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využívání bioplynu a skládkových plyn, spalování biomasy – štpka, sláma, devní 
hmota, atd.). 
 
Dalším zpsobem vzdlávání jsou energetické mítinky a exkurse do jiných, 
zejména zahraniních špikových, provoz s nejmodernjšími technologiemi. 
Z ekonomického pohledu probíhají krátkodobé stáže na zauení se na ekonomických 
programech (nap. nový software). V rámci holdingu funguje internetové propojení a 
jsou navázány pevné pracovní i pátelské vztahy mezi pracovníky na stejných nebo 
podobných funkcích, takže veškeré nové poznatky (jak kladné tak i záporné) jsou 
pedávány tímto zpsobem, který pro spolenost znamená i znanou asovou úsporu, 
která vzniká okamžitým pedáváním zkušeností. 
 
Kolektivní vyjednávání a sociální pée 
Ve spolenosti není odborové hnutí. V rámci bezpenosti práce na pracovišti 
(BOZP) jsou provádna pravidelná školení a kontrola. v pípad generálních dodávek je 
„instalován“  interní koordinátor BOZP, který pracuje v rámci holdingu, v pípad jeho 
vytížení je tato funkce ešena externím pracovníkem. 
 
 Všichni zamstnanci dostávají v rámci BOZP veškeré pracovní prostedky a 
ochranné pomcky. Pracovníkm je také pispíváno na stravu. Firma podporuje rzné 
spoleenské a sportovní aktivity v jednotlivých regionech svého psobení a snaží se o 
zapojení svých zamstnanc do tchto akcí. 
 
2.6 Ekonomická analýza 
Pro hodnocení ekonomické situace jsem zvolila nkteré ukazatele finanní 
analýzy. Finanní analýza je systematický rozbor dat, které jsou obsaženy pedevším 
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1) Likvidita 
Mí schopnost podniku vyrovnat své bžné finanní závazky. Jsou využívány 
zejména krátkodobými viteli podniku. Likvidita vyjaduje schopnost pemnit 
majetek podniku v peníze a teprve pak jimi hradit splatné závazky. Bývá zamována 
za solventnost, což je vlastnictví penz, kterými mže podnik okamžit hradit splatné 
závazky. 4 
 
 Likvidita okamžitá 
závazkykrátkodobé
majetekfin
LO .   Doporuená hodnota : 0,2 - 0,5 
 







  Doporuená hodnota: 1 - 1,5 
 










Jestliže porovnáme tabulku výsledk s doporuenými (prmrnými) hodnotami, 
zjistíme, že likvidita spolenosti dosahuje prmrných hodnot pouze v oblasti okamžité 
likvidity. Likvidita pohotová a bžná pak nabývá hodnot menších, než jsou hodnoty 
doporuené.  
Tabulka 1: Likvidita spolenosti 
Likvidita 2003 2004 2005 
okamžitá 0,025 0,235 0,339 
pohotová 0,774 0,454 0,552 
bžná 0,775 0,456 0,568 
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To, že jsou hodnoty likvidity nízké je pro spolenost na jednu stranu velice 
efektivní, protože zbyten neváže volné finanní prostedky v aktivech, ale na druhou 
stranu je tento stav i velmi rizikový, protože se podnik mže dostat do finanních 
problém (nap. nebude schopna platit své závazky). 
 
2) Zadluženost 
Pojmem zadluženost vyjadujeme skutenost, že podnik používá k financování 
svých aktiv ve své innosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých 
podnik nepichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního 
nebo naopak jen z cizího kapitálu. 
 
Použití výhradn vlastního kapitálu s sebou jednoznan pináší snížení celkové 
výnosnosti celkového kapitálu. Naopak financování výhradn ze zdroj cizích by bylo 
pravdpodobn spojeno s obtížemi pi jeho získávání. Jedním ze základních problém 
finanního ízení podniku je tedy vedle stanovení celkové výše potebného kapitálu i 
volba správné skladby zdroj financování jeho innosti. Podstatou analýzy zadluženosti 
je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem.4 
 





zadluženosCelková   
Doporuené hodnota:  pod 0,3 = nízká 
    0,3-0,5 = prmrná 
    0,5-0,7 = vysoká 
    nad 0,7 = riziková 
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 Koeficient úrokového krytí 
úrokynákladové
EBITkrytíÚrokové   
Doporuené hodnota:  3 = bankovní standard 
    6-8 = dobe fungující podniky 
 
Zadluženost 2003 2004 2005 
celková 0,916 0,899 0,838 
koef. samofinancování 0,084 0,088 0,13 
koef. úrokového krytí 1,71 2,367 1,55 
 
Tabulka 2: Zadluženost spolenosti 
 
 
 Z výsledk zadluženosti vyplývá, že spolenost financuje vtšinu svých aktiv 
cizími zdroji a tedy, že zadluženost podniku je vysoká. ím vyšší jsou hodnoty 
zadluženosti, tím vyšší je i zadluženost celkového majetku podniku a tím vyšší je i 
riziko vitel, že jejich dluh nebude splacen. Spolenost tedy mže mít problémy se 
získáváním úvr, protože je-li zadluženost vysoká (vyšší než 50%) pak vitelé váhají  
s poskytováním úvr a nebo požadují vysoké úroky. Zadluženost neovlivuje jen 




Ukazatelé aktivity pedstavují schopnost využívání jednotlivých majetkových 
ástí v podnikání. Mí celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich 
jednotlivých složek a hodnotí tak vázanost kapitálu v uritých formách. Ukazatele 
aktivity nám íkají kolikrát se obrátí uritý druh majetku za stanovený asový interval, 
tj. poet obrátek nebo dobu obratu. Ukazatele aktivity jsou konstruovány jako pomr 
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aktivcelkovýchObrat [poet obrat za rok] 
Doporuená hodnota: 1,6-3 
 
 




aktivstálýchObrat [poet obrat za rok] 
Doporuená hodnota: vyšší než obrat celkových aktiv 
 















Aktivita 2003 2004 2005 
Obrat celkových aktiv 1,104 0,924 0,995 
Obrat stálých aktiv 2,021 1,233 1,333 
Doba obratu pohledávek 33,784 21,986 13,175 
Doba obratu závazk 120,934 19,201 66,822 
 
Tabulka 3: Aktivita spolenosti 
 
 Hodnoty obratu celkových aktiv jsou menší než hodnoty doporuené, což pro 
spolenost znamená, že má více aktiv než je úelné a tím jí vznikají nadbytené náklady 
a klesá zisk.  Z doby obratu závazk je zejmé, že spolenost není schopná vždy platit 
své závazky vas, což mže mít negativní vliv na vztahy s dodavateli. 
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4) Soustavy ukazatel 
Soustavy ukazatel mají za cíl vyjádit souhrnnou charakteristiku celkové 
finann ekonomické situace výkonnosti podniku pomocí jednoho ísla. Jejich 
vypovídací schopnost  je však nižší a jsou vhodné pouze pro rychlé a globální srovnání 
ady podnik a mohou sloužit jako orientaní podklad pro další hodnocení.4 
 
 Altmanv index finanního zdraví podniku (Z- Score) 
 







1     CZ


















Doporuené hodnoty: < 1,2 = spolenosti hrozí vážné finanní potíže 
   1,2 – 2,9 = oblast šedé zóny 
   > 2,9 = finann silné spolenosti 
 
ROK X1 X2 X3 X4 X5 Z-score 
2003 -0,127 0,022 0,052 0,048 1,104 1,211 
2004 -0,160 0,025 0,078 0,035 0,924 1,086 
2005 -0,114 0,057 0,056 0,068 0,995 1,162 
 
Tabulka 4: Altmanv index finanního zdraví podniku 
 
 
Pi hodnocení Altmanovým indexem spolenost neobstála moc dobe, protože se 
svými hodnotami dostala na dolní hranici oblasti „šedá zóna“ a blíží se k hodnotám kde 
se podniky dostávají do velkých finanních problém. 
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I pesto, že výsledky ukazatel finanní analýzy nejsou pro spolenost píliš 
píznivé, je nutné íci, že firma se ješt za dobu svého psobení nedostala do vážnjších 
finanních problém ani do platební neschopnosti.  
 
Vtší hodnoty zadluženosti jsou zpsobeny pedevším investiními aktivitami 
spolenosti. Tím, že spolenost investuje v oblasti tepelné energie, tak má tém 100% 
zarueno, že se jí investované peníze vrátí. 
 
2.7 Nedostatky souasného stavu 
Pi hodnocení spolenosti z hlediska poskytování služeb, technických, 
ekonomických a personálních inností byly zjištny následující nedostatky: 
 
 málo úinná palivová základna v tepelném hospodáství na Slovensku  
 jednoduché, málo propracované internetové stránky 
 používání zastaralých monitor s nízkou životností a vysokou spotebou energie 
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3 Podnikatelský zámr na zmnu topného media 
V této ásti bakaláské práce bude navrženo jak by spolenost mla dále 
postupovat, aby se zlepšila její finanní situace a postavení na trhu. Kapitola obsahuje 
návrh na zmnu v oblasti služeb, návrh na zkvalitnní technologické funkce a návrh na 
zlepšení hospodaení spolenosti. 
 
3.1 Návrh na zmnu v oblasti služeb 
Základní koncepcí, kterou by firma mla v budoucnu rozvíjet, je rekonstrukce 
stávající plynové kotelny v hospodáském stedisku na Slovensku za úelem snížení 
náklad, snížení ceny tepelné energie a snížení emisí CO2. Rekonstrukce této plynové 
kotelny spoívá pedevším v zavedení nové technologie na spalování biomasy – devní 
štpky a dále v nainstalování teplovodního kotle s tím, že stávající plynový kotel 
zstane zachován jako doplkový zdroj a bude sloužit na vykrytí špikového výkonu. 
 
Spolenost není schopna tuto rekonstrukci financovat pouze vlastními zdroji a 
proto si zažádá o poskytnutí nenávratných dotací z ERDF (Evropský fond regionálního 
rozvoje) a MŽP SR (Ministerstvo životního prostedí Slovenské republiky). Zbývající 
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Srovnání paliv 
Aby rekonstrukce pinesla požadované snížení náklad, je teba zvolit 
nejvhodnjší palivo a to porovnáním ceny a úinnosti. Z následující tabulky po 





Tabulka 5: porovnání paliv   6 
 
 
Biomasa je hmota organického pvodu. V souvislosti s energetikou se nejastji 
jedná o devo, devní štpku, slámu i jiné zemdlské zbytky.  Výhevnost biomasy 
kolísá podle druhu a podle vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivjší.  
 
Obsah energie v 1 kg devní štpky s nulovým obsahem vody je pibližn 5,2 
kWh. Ve skutenosti ale devo nejde úpln vysušit a zstává v nm zbytkový obsah 
vody (pibližn 20% hmotnosti suchého deva). Pi spalování se ást energie spotebuje 
Výpoet náklad na vytápní 












hndé uhlí  kg 18 MJ/kg 55 253 0,91 9090,9 kg 22 727 
erné uhlí kg 19 MJ/kg 55 354 1,28 7083,8 kg 31 877 
devo kg 20 MJ/kg 75 210 0,76 8219,2 kg 18 904 
devné 
brikety kg 21 MJ/kg 75 381 1,37 6857,1 kg 34 286 
štpka kg 22 MJ/kg 80 140 0,5 9000 kg 12 600 
zemní plyn m3 23 MJ/m3 95 290 1,04 2782,3 m3 26 121 
propan kg 24 MJ/kg 89 518 1,87 2170 kg 46 656 
elektina kWh 25 MJ/kWh 93 552 1,99 26881,7 kWh 49 694 
lehký topný 
olej kg 26 MJ/kg 89 615 2,22 2407,7 kg 55 377 
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na vypaení této vody a proto musíme poítat s energetickým obsahem 4,3 - 4,5 kWh na 
jeden kilogram deva (devní štpky). 
 
 Biomasa je hned po vodíku ekologicky nejmén závadným palivem. Jediným 
píspvkem ke zneištní jsou oxidy dusíku. Vzhledem k tomu, že CO2 uvolnný pi 
spalování organické hmoty je znovu absorbován pi rstu rostlin, nemžeme v tomto 


























Obrázek 8: hoení biomasy 
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Finanní plán 
 Rekonstrukce kotelny bude stát 19 000 000 Sk z toho bude 35% (6 650 000 Sk) 
financováno z ERDF, 35% (6 650 000 Sk) z MŽP SK a zbývajících 30% (5 700 000 Sk) 
ástky bude hradit spolenost z vlastních zdroj.  
 
KALKULACE NÁKLAD	 
Druh náklad SK 
Kapitálové výdaje 1 300 000 
zpracování analýz 350 000 
realizaní dokumentace 350 000 
dokumentace pro stavební povolení 300 000 
propagace 200 000 
ostatní dokumentace 100 000 
Stavební náklady 5 200 000 
svislé konstrukce 1 400 000 
úprava povrchu 450 000 
ostatní konstrukce 650 000 
izolace 150 000 
montážní práce 600 000 
potrubí, kanalizace 450 000 
stavební dozor 300 000 
elektro (silnoproud, slaboproud) 1 200 000 
Náklady na technologické zaízení a stroje 12 000 000 
kotel se spalovací komorou 6 500 000 
šnekový dopravník 1 300 000 
zaízení na dopravu paliva do kotle 1 500 000 
výhrab popela 400 000 
vyvedení spalin z kotle 300 000 
montáž technologie 1 000 000 
multicyklon 1 000 000 
Ostatní náklady 500 000 
NÁKLADY CELKEM 19 000 000 
 
Tabulka 6: kalkulace náklad 
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Za rok tato kotelna vyrobí a prodá prmrn 30 000 GJ tepla. Pi výpotu a 
porovnávání náklad na vyrobení tepla v souasnosti a po rekonstrukci však budu 
uvažovat pouze s 21 000 GJ tepla, a to proto, že kotel na biomasu bude vyrábt pouze 
70% tepla a zbylých 30% bude dodávat stávající kotel na plyn. Pi výpotu budu 









Dále budu pi výpotech poítat s tmito hodnotami: 
cena plynu……………… 12 Sk/m3 
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Z uvedených výsledk vyplývá, že výroba  21 000 GJ tepla stávajícím plynovým 
kotlem stojí  7 884 000 Sk, zatímco po rekonstrukci kotelny bude výroba stejného 
množství tepla stát 2 920 000Sk. Po rekonstrukci se však ješt zvýší náklady na 
elektrickou energii, kterou spotebují dopravníky na devní štpku, tyto náklady budou 
za rok pibližn 500 000 Sk. Roní náklady na výrobu tepla budou po rekonstrukci 
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3.2 Návrh na zkvalitnní technické funkce 
Pi analýze technických inností spolenosti byly zjištny nedostatky pedevším 
v oblasti webových stránek a dalším negative je, že spolenost na nkterých svých 
pracovištích používá CRT monitory. 
 
Návrh na zmnu webových stránek 
Internetové stránky jsou velmi užiteným prostedkem pro prezentaci firmy a 
oslovení potencionálních zákazník. V dnešní dob jsou jedním z nejrozšíenjších a 
nejpoužívanjším zdrojem informací. Proto by mly být co nejlépe propracované a 
hlavn originální aby dokázali zaujmout na první pohled. 
 
Úspch webových stránek spoívá pedevším v grafické propracovanosti, 
protože to co návštvníka stránek upoutá nejdíve je grafika a samotný design. Další 
velice dležitou charakteristikou webové stránky je úplnost informací a co nejvtší 
dynaminosti pi jejich zmn. Jednoduché a málo propracované stránky  psobí 
neprofesionáln a mohou tak své návštvníky a potencionální zákazníky odradit od další 
spolupráce se spoleností. Vhodným doplkem internetových stránek jsou bannery, 
které mohou být umístny na jiných webových stránkách a slouží jako reklama. 
 
Návrh na zmnu monitor 
Spolenost již sice asi ze 60% vymnila své CRT monitory za LCD, ale i provoz 
tch zbylých 40% CRT monitor spolenosti pináší nemalé náklady navíc. Mimo to 
tyto monitory také vytváejí elektrické, magnetické a dokonce i radioaktivní záení 
z dvodu použití vysokonap
ových prvk, které jsou nezbytn nutné pro provoz CRT 
technologie. 
 
Další výhodou LCD monitor je jejich životnost. V oblasti monitor se 
životnost mí jako doba, jakou trvá, než se jas obrazovky dostane na polovinu pvodní 
velkosti. U CRT monitor je to jen 10 000 až 20 000 hodin provozu, zatím co u 
monitor LCD je tato doba okolo 50 000 provozních hodin. 
 
 - 47 - 
 
Nejvtším kladem LCD monitor je však jejich spoteba energie, která je až o 
25% menší než u CRT monitor se stejnou velikostí obrazovky. Což je v dnešní dob 
vysokých cen za energii nezanedbatelná výhoda. Jestliže tedy spolenost vymní i 













Obrázek 9: LCD a CRT monitor 
 
SROVNÁNÍ LCD A CRT MONITOR 
CHARAKTRERISTIKY LCD CRT 
jas 200 až 300 cd/m2 80 až 120 cd/m2 
kontrast 300:1 až 500:1 300 :1 až 700 :1 
úhel pohledu 100° až 180° 150° až 180° 
chybná sbíhavost barev není 0,20 až 0,30 mm 
ostrost vynikající dostatená až výborná 
geometrie obrazu vynikající dostatená až výborná 
chybný pixel mže se vyskytnout nejsou 
blikání obrazu není ano 
vstupní signál digitální i analogový pouze analogový 
citlivost na magnetické pole není ano 
píkon 30 až 60 W 100 až 170W 
prostorové nároky malé velké 
hmotnost malá znaná 
umístní do prostoru ano není vhodné 
Tabulka 7: Srovnání LCD a CRT monitor 
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3.3 Návrh na zkvalitnní hospodaení firmy 
Z výsledk finanní analýzy podniku jsem zjistila, že spolenost má urit 
finanní problémy – je pomrn hodn zadlužená má nízkou likvidu a tím je zpsobeno, 
že ne vždy je schopna hradit své závazky vas. 
 
Pro zlepšení finanní situace by spolenost mla vnovat vtší pozornost ízení 
závazk, mla by tedy umt zajisti aby byla v dob splatnosti závazk platebn 
schopná. Dobu obratu dluh z obchodního styku by mla spolenost dsledn 
porovnávat s dobou obratu pohledávek, aby byl podnik v dob úhrady svých závazk 
dostaten likvidní. Doba obratu pohledávek spolenosti je pibližn 14 dn a doba 
obratu závazk by tedy mla dosahovat  obdobných hodnot (12-18 dn). 
 
V roce 2006 dosáhla celková zadluženost spolenosti hodnoty 0,838, to 
znamená, že  spolenost financovala tém 84% svých aktiv cizími zdroji. Tato hodnota 
zadluženosti mže zpsobit, že vitelé spolenosti již neposkytnou spolenosti další 
úvr a nebo budou požadovat vysoké úvry. Pokud se tedy chce podnik tmto 
problémm vyhnout, pak by ml svoji zadluženost snížit alespo na hodnotu 0,6 ( 
optimáln na 0,3-0,5) 
 
 Snížení rizika vzniku platební neschopnosti do znané míry souvisí i s velikostí 
likvidity podniku (pohotová likvidita spolenosti v roce 2006 byla 0,552). ím víc je 
podnik likvidnjší, tím rychleji je schopen platit své dluhy. Zvyšování likvidity nejen 
snižuje riziko vzniku platební neschopnosti ale vede také ke snižování ziskovosti 
podniku, proto spolenost musí zvolit takovou skladbu podnikových aktiv a takovou 
strukturu zdroj jejich financování, které pi podnikem zvolené míe rizika vzniku 
platební neschopnosti zabezpeují maximální ziskovost (prmrná hodnota pohotové 
likvidity by se mla pohybovat v intervalu 1-1,5). Spolenost mže omezit snižování 
rentability pi zvyšování likvidity tmito zpsoby: 
 nevyerpaný úvrový rámec v bance 
 vlastnictví takového majetku, kterým mže podnik krýt své závazky bance a na 
základ toho získat krátkodobý úvr s minimálním zpoždním (napíklad cenné 
papíry) 
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 držba krátkodobých cenných papír, které podniku pinášejí vyšší úrokový 
výnos než vklad na bžném útu a souasn je podnik mže v krátkém asovém 
horizontu prodat a získat tak potebné penžní prostedky 
 
 Dalšími zpsoby jak mže podnik zvýšit svoji likviditu je držení vtšího 
množství hotovosti v pokladn a na bankovních útech, zvolení tchto možností však 
vede k vtšímu snižování rentability, což je zpsobeno tím že tyto peníze nám nesou 
minimální ( u penz v pokladn žádný) úrok a také je nutné vynaložit urité náklady na 
ochranu tchto prostedk. 
  
3.4 Pínosy navrhovaného ešení 
Na tomto míst budou shrnuty pínosy navrhnutých ešení a budou rozdleny na 
pínosy vyíslitelné a nevyíslitelné. 
 
Vyíslitelné pínosy 
Mezi hlavní vyíslitelné pínosy patí pedevším modernizace plynové kotelny, 
tedy zmny topného media a to z plynu na devní štpku. Tato rekonstrukce bude stát 
pibližn 19 000 000Sk a sníží roní náklady na výrobu tepla o 4 464 000 Sk, to 
znamená, že se spolenosti tato investice asi za 4,5 roku vrátí. Dalším co tato 
rekonstrukce pinese je znané snížení emisí CO2. 
 
Nevyíslitelné pínosy 
Mezi pínosy nevyíslitelné patí zavedení  LCD monitor, které jsou pro 
zamstnance zdravotn mén závadné, mají menší spotebu energie a delší životnost.  
 
Dalším nevyíslitelným pínosem je pak zmna internetových stránek na 
stránky, které budou pehlednjší, graficky lépe propracované a budou obsahovat více 
informací. Zmna vzhledu a zpracování webových stránek, bude pro spolenost 
znamenat také vylepšení propagace a do díky zavedení banner.  
 
Dále navrhovaná ešení také pomohou spolenosti snížit zadluženost, zvýšit 
likviditu a tím celkov zlepšit její finanní situaci. 
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Závr 
Hlavním cílem této bakaláské práce bylo zpracování podnikatelského zámru 
na zmnu topného media. Tato zmna spoívala pedevším v rekonstrukci kotelny 
v hospodáském stedisku spolenosti TENERGO Brno, a.s. na Slovensku. 
 
Pi zpracování tohoto podnikatelského zámru jsem postupovala tak, že jsem 
nejdíve teoreticky popsala co to podnikatelský zámr je, co všechno by ml obsahovat 
a jak by ml vypadat. Dále je v teoretické ásti také uvedeno kdo podnikatelský zámr 
zpracovává a pro koho je uren. 
 
V druhé ásti práce jsem se zabývala analýzou spolenosti. Pedevším analýzou 
služeb, kde jsou popsány veškeré služby, které firma svým zákazníkm poskytuje. Dále 
je zde analýza personálních a technických inností a analýza ekonomické situace, pi 
které jsem se zamila pedevším na zadluženost, likviditu a  aktivitu spolenosti. Cílem 
analýzy bylo zjistit jaké má spolenost nedostatky pi vykonávání tchto jednotlivých 
inností. 
 
V závrené ásti práce jsou pak navržena samotná ešení a opatení podle 
kterých by firma mla dále postupovat a zlepšila tak nejen svou finanní situaci, ale 
napíklad také pracovní podmínky pro zamstnance.  
 
Hlavním tématem, kterým jsem se v závrené ásti zabývala, je návrh na 
rekonstrukci plynové kotelny. Tato rekonstrukce spolenosti v budoucnosti pinese až 
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